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ABSTRAKT
Ky punim ka për qëllim shtjellimin e disa prej mundësive të ofruara për përdorim të dy
prej software-ve më të popullarizuar që shërbejnë për ruajten e të dhënave që janë SQL
Server 2016 dhe Oracle 12cR2.
Përgjatë projektit, fillimisht, në pika të shkurta do të paraqes historikun si të njërit ashtu
dhe të softuerit tjetër duke filluar që nga krijimi i tyre e deri tek verzionet të cilat i kam
marrur për bazë në kuadër të këtij punimi. Pastaj, do të vazhdoj me shtjellimin e disa prej
mundësive të ofruara për përdorim të të dy softuer-ve me ç’rast do të paraqes krahasime
të marra nga hulumtimet pëgjatë realizimit të punimit si dhe krahasimet në rezultatet e
realizuara në mënyrë vetanake. Në përfundim të projektit, bazuar në krahasimet e
realizuara përgjatë projektit do të mundohem të përgjigjem në pytjen se cilin prej
softuerëve do të rekomandoja për përdorim në ruajtjen e të dhënave.
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1 HYRJE
Në ditët e sotme kur teknologjia informative dhe shërbimet e saja janë duke u përdorur
çdoherë e më shumë dhe që nuk do të mund ta imagjinonim se si do të ishte jeta pa të,
rëndësi të jashtëzakonshme ka dhe menaxhimi/ruajtja elektronike e të dhënave. Kjo për
asyeje se për çdo të dhënë që ruajmë diku në formë elektronike kemi të bëjmë me
përdorimin e ndonjë baze të të dhënave. Bazuar në këtë fakt, në kuadër të këtij punimi
kam përzgjedhur të bëj shtjellimin e disa prej mundësive që ofrohen nga dy prej softwareve më të popullarizuar në botë që shërbejnë për ruajtin e të dhënave e që janë baza e të
dhënave relacionale SQL Server 2016 dhe Oracle 12cR2.
Pra, në vazhdim, në kuadër të këtij projekti do të paraqes/shtjelloj disa prej
karakteristikave të të dy software-ve duke u bazuar në hulumtimet e kryera gjatë realizimit
të punimit si dhe nga përvoja vetanake përgjatë krahasimit të rezultateve të realizuara në
mënyrë vetanake e që si rezultat përfundimtar bazuar në rezultatet përgjatë punimit, do të
mundohem t’i përgjigjem pyetjes se cili prej të dy software-ve është më i përshtatshëm
për përdorim.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
2.1 SQL Server 2016

SQL Server është bazë e të dhënave relacionale (RDBMS) e zhvilluar nga Microsoft.
SQL Server mbështet ANSI SQL e cila është gjuha standarde e SQL (Structured Query
Language). Sidoqoftë, SQL Server vjen me implementimin e vet të gjuhës SQL e që është
T-SQL (Trasact-SQL). T-SQL është e Microsoft-it e njohur ndryshe si Transact-SQL.
Ofron mundësi tjera të deklarimit të variablave, trajtimit të përjashtimit,procedurës së
ruajtur etj. SQL Server Management Studio (SSMS) është vegla krysore për përdorim të
SQL Server-it [1].
Historiku i SQL Server-it daton qysh në vitin 1987 kur Microsoft fillon bashkëpunimin
me Sybase Solutions për të zhvilluar një sistem për menagjimin e bazës së të dhënave për
të rivalizuar me IBM dhe Oralce. Produkt i bashkëpunimit ndërmjet të Microsoft dhe
SyBate Solutions në vitin 1989 kemi SQL Server 1.0 me emrin e kodit Filipi dhe ishte
dizajnuar për OS/2. Për kjimin e bazës së të dhënave, vendosjen e parametrave, dhe
ekzekutimin e SQL pyetësorëve përdorej SAF (SQL Server Admin Facility). Në fillim
vitin 1990 ndërpritet bashkëpunimi ndërmjet Microsoft dhe Sybate Solutions me ç’rast
Microsoft mban të drejtat pronsore të emrit SQL Server. Që nga ajo kohë e deri në
verzionin SQL Server 2016 (temë e diskutimit në këtë punim), në treg kanë dalur disa
verzione të SQL Server-it sikurse më mëposhtë [2]:
•

SQL Server 1.1 me emrin e kodit Pietro
U lansuar në treg në vitin 1991 dhe ishte i përdorshëm në Windows 3.0 dhe OS/2.

•

SQL Server 4.2 me emrin e kodit SQLNT
U lansuar në treg në vitin 1993 dhe përkrahej në Windows NT dhe OS/2.

•

SQL Server 6.0 me emrin e kodit SQL95
U lansuar në treg në vitin 1995 dhe përkrahej në Windows 95 dhe me të u ofrua

mundësia e replikimit.
•

SQL Server 6.5 me emrin e kodit Hydra
U lansuar në treg në vitin 1996 që ishte në përputhje me standardin ANSI dhe bazohej

në Sybase codebase.
•

SQL Server 7.0 me emrin e kodit Sphinx
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U lansuar në treg në vitin 1998 dhe me të:
-

U ofrua vegla për analizimin e pyetësoreve (e që në SQL Server 2005 do të
zëvendësohej nga SSMS)

-

Shërbimi OLAP (aktualisht SSAS) dhe shërbimi i transformimit të të dhënave
(aktualisht SSIS)

-

Baza e kodit tashmë plotësisht të pavarur nga Sybase

-

Maxhistar të përshtatshëm për të krijuar tabela, indekse, procedura të ruajtura,
replikim dhe orar të backup-ave

-

SQL Profiler i cili është dhe në verzionin aktual por që pritet të largohet në të
ardhmen e afërt

•

SQL Server 2000 me emrin e kodit Shiloh
U lansua në treg në vitin 2000 dhe në kuadër të këtij verzioni:
-

U zëvendësua shërbimi OLAP ë ishte në kuadër të verzionit SQL Server 7.0 me
SSAS

-

U ofrua përkrahja për XML, User Defined Functions, Indexed Views,
përmirësime në replikim, Log Shipping

•

SQL Server 2005 me emrin e kodit Yukon
U lansua në treg në vitin 2005 dhe në të ofrohej:
-

SSMS që përdored dhe në verzionin aktual

-

BIDS (Business Intelligence Development Studio)

-

Service Broker për të trajtuar mesazhet në pritje

-

Në kuadër të SSIS, është ndryshuar tërësisht shërbimi i transformimit të të
dhënave që përdorej me një teknologji tjetër

•

-

Reporting Services dhe Analysis Services me platformë tërsisht të re

-

Përmirësime në XML

-

Përkrahje të CLR

-

Përmirësime në Failover Cluster

-

Database Mirroring

-

Database Snapshots

SQL Server 2008 me emrin e kodit Katmai
U lansua në treg në vitin 2008 dhe në të ofrohej:
-

BackUp i kompresuar
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-

Mundësia e krimit të auditimeve të personalizuara duke përdorur funksionalitetin
Auditing

-

CDC (Change Data Capture) për të gjurmuar ndryshimet në tabelë

-

Data Collector për mbledhje të informatave të monitorimit të Data Warehouse

-

Indekset dhe tabelat e kompresuara

-

Në tipe të të dhënave u prezantuan tipet e të dhënave hierarchyid dhe spatial.
Gjithashtu disa tipe të reja të datës dhe orës dhe tipet e të dhenave User-Defined

-

Indekset e filtruara dhe statistikat

-

Transparent Data Encryption dhe disa funksione të enkriptimit sikurse
CRYPT_GEN_RANDOM dhe KEY_NAME

•

SQL Server 2012 me emrin e kodit Denalli
U lansua në treg në vitin 2012 dhe në të ofrohej:
-

BIDS (Business Intelligence Development Studio) u zëvendësua me SSDT (SQL
Server Data Tools)

-

Mundësia e instalimit në Windows Core Edition (sistem operativ i sigurt)

-

Business Intelligence edicion për SQL Server; edicion që përkrahë tiparet më të
rëndësishme që lidhen me Business Intelligence

-

AlwasyOn SQL Server Failover Cluster Instances, AlwaysOn Availability
Groups

-

IntelliSense dhe Database Recovery Advisor

-

Përkrahje për FileTable për trajtim të skedarëve sistemor në SQL Server. Kërkimi
semantik i përfshirë në Full text sarch në dokumente të pastrukturuara

-

Indekset Columnstore për marrje më të shpejtë të përgjigjjes të pyetësorëve në
tabela si Data Warehouse tabelave. Perkrahje në krijim online te indekseve

•

Në Business Intelligence, përkrahje të modelit tabelar dhe funksioneve DAX

SQL Server 2014 me emrin e kodit Hekaton
U lansua në treg në vitin 2014 dhe në të ofrohej:
-

Integrimi ne Azure dhe Memory Optimized Tabela. Mund të bëhet migrimi i
bazës së të dhënave on-premises në Virtual Machine në Azure. Mundësia e
migrimit të bakup-it të bazës së të dhënave në Azure

-

Skedarët e të dhënave mund të ruhen në Azure. Përmirësime në AlwaysOn,
Columnstore indekse
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•

Power View raporte për modele shumëdimensionale

SQL Server 2016 me emrin e kodit Helsinki
U lansua në treg në vitin 2016 dhe në të ofrohet:
-

Përkrahje për PolyBase. Me PolyBase mund të kërkohet në NoSQL të dhëna
sikurse csv skedar të ruajtur Azure Blob Storage os ne HDInsight

-

JSON përkrahje për trajtim të JSON të dhënave

-

Stretch baza e të dhënave që lejon të arkivoj të dhëna në SQL Azure

-

Mundësia e përdorimit të tabelave të përkohshme për ruajte të ndryshimet e të
dhënave

-

SQL Server Management Studio ndaras nga engine e bazës së të dhënave.
Përfshirë verzionet e saja

-

Always encrypted për rritje të sigurisë

-

Dynamic Data Masking për ruajtje të të dhënave të ndjeshme. Mundësia e
aplikimit të Row Level Security

-

SSRS përkrahje të web Report Portal-it dhe të Mobile Report Publisher-it. SSIS
përkrahje të Always On Availability Groups.

2.2 Oracle 12cR2, 2016

Oracle është bazë e të dhënave relacionale (RDBMS) e zhvilluar nga Oracle
Corporation. Është një sistem shumë modelësh i menaxhimit të bazës së të dhënave
[3]. Është një bazë e të dhënave që përdoret zakonisht për përpunimin e
transaksioneve në kohë reale dhe ruajtjen e të dhënave. Lejon që objektet e të dhënave
të arrihen nga përdoruesit që përdorin gjuhën SQL.
Oracle u themelua më 16 qershor të vitit 1977 nga Larry Ellison, Bob Miner dhe Ed
Oates me emrin Software Development Laboratories (SDL). Në vitin 1979 emri i
kompanise u ndryshua në Relational Software Inc. Përqëndrimi i komanisë ishte në
sistemet e menaxhimit te bazës së të dhënave dhe në provën e parë me bazë të të
dhënave me IBM deshtuan. Në vitin 1982, emri i kompanisë u identifikua me emrin
e produkteve të saj dhe u ndryshua në Oracle Systems Corporation. Në vitin 1995,
emri i kompanisë sërish u ndryshua, kësaj radhe në Oracle Corporation, emër të cilin
e mbanë deri më sot. Që nga fillimet e Oracle dhe deri në verzionin Oracle 12cR2
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(temë e diskutimit në këtë punim), në treg kanë dalur disa verzione sikurse janë të
paraqitura më poshtë:
•

Oracle v2
U lansua në treg në vitin 1979 dhe ishte sistemi i parë komercial i menaxhimit të
bazës së të dhënave relacionare (RDBMS) me bazë SQL

•

Oracle v3
U lansua në treg në vitin 1983 dhe në të ofrohej:

•

-

Kontrolli i konkurrencës (concurrency control)

-

Shpërndarja e të dhënave (data distribution)

-

Shkallëzueshmëria (scalability)

Oracle v4
U lansua në treg në vitin 1984 dhe në të ofrohej:
-

•

Konsistenca e leximit të shumëfishtë (multiverzion read consistency)

Oracle v5
U lansua në treg në vitin 1985 dhe në të ofrohej:

•

-

Përkrahje në klient/server computing

-

Sisteme të shpërndara të dhënash

Oracle v6
U lansua në treg në vitin 1988 dhe në të ofrohej:

•

-

Bllokim në nivel të rreshtave (row-level locking)

-

Shkallëzueshmëria (scalability)

-

Online Backup dhe recovery

-

PL/SQL

-

Oracle Paralel Server

Oracle 7
U lansua në treg në vitin 1992 dhe në të ofrohej:
-

PL/SQL stored procedures

-

Triggers

-

Kursorët e përbashkët (shared cursors)

-

Optimizues i bazuar në kosto (cost based optimizer)

-

Transparent Application Failover
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•

Oracle 8
U lansua në treg në vitin 1997 dhe në të ofrohej:

•

-

Recovery Manager

-

Ndarje (Partitioning)

-

Dataguard

-

Native internet protocols

-

Java

-

Baza e të dhënave virtuale private (Virtual Private Database)

Oracle 9
U lansua në treg në vitin 2001 dhe në të ofrohej:

•

-

Oracle Real Application Clusters (RAC)

-

Oracle XML DB

-

Data Mining

-

Streams

-

Logical Standby

Oracle 10gR1
U lansua në treg në vitin 2003 dhe në të ofrohej:

•

-

Grid infrastructure

-

Oracle ASM

-

Flashback

-

Database

-

Automatic Database Diagnostic Monitor

Oracle 10gR2
U lansua në treg në vitin 2005 dhe në të ofrohej:

•

-

Real Application Testing

-

Database Vault

-

Indeksim online (online indexing)

-

Kompresim i avancuar (advanced compression)

-

Transparent Data Encryption

Oracle 11gR1
U lansua në treg në vitin 2007 dhe në të ofrohej:
-

Active Data Guard
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•

-

Skedarë të sigurt (secure files)

-

Exadata

Oracle 11gR2
U lansua në treg në vitin 2009 dhe në të ofrohej:

•

-

Reduktim i të dhënave (data reduction)

-

Hybrid Columnar Compression

-

Cluster File System

-

Golden Gate Replication

-

Database Appliance

Oracle 12cR1
U lansua në treg në vitin 2013 dhe në të ofrohej:

•

-

Multitenant architecture

-

In-Memory Column Store

-

Native JSON

-

SQK Pattern Matching

-

Shërbim Cloud i bazës së të dhënave (Database Cloud Service)

Oracle 12cR2
U lansua në treg në vitin 2016 dhe në të ofrohet:
-

Native Sharding

-

Zero Data Loss Recovery Appliance

-

Exadata Cloud Service

-

Cloud at Customer
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në ditët e sotme, kur teknologjia ka marrë një hov të jashtëzakonshëm me ç’rast është
bërë pjesë e pandashme e jona, një gjë shumë me rëndësi është ruajta e të dhënave. Për
këtë tanimë kemi numër të konsiderueshëm të software-ve te ndryshëm që na e
mundësojnë një gjë të tillë.
Ndër software-ët më të njohur në botë që si funksion primar kanë ruajtjen e shënimeve
janë Microsoft SQL Server dhe Oracle Database për të cilët do të flasim në vazhdim. Më
saktësisht problemi me të cilin do të mirremi në vazhdim do të jetë shtjellimi i disa prej
mundësive të ofruara nga këta dy softuer e që këtë do ta realizojmë duke bërë krahasime
ndërmjet SQL Server 2016 dhe Oracle 12cR2 dhe duke u bazuar në krahasimet e bëra do
të mundohemi t’u japim përgjigje pyetjeve të mëposhtme:
1) Karakteristikat e të dy software-ve
2) Përformancë më të mirë në manimpulimin me të dhëna – SQL Server apo Oracle
Database?
3) Mundësi më të mira të llojeve të backup-eve – SQL Server apo Oracle Database?

9

4 METODOLOGJIA
Për realizimin e këtij punimi janë përdorur metodat në vijim:
Shfletimit të literaturës – Në mënyrë që të realizohet punimi sa më profesional, është
shfletuar literatura e ofruar kryesisht nga faqet zyrtare të të dy softuereve, por që kur kemi
parasysh Oracle ka qenë qasja me e kufizuar përshkak të politikave që janë të aplikuara
nga Oracle në ofrimin e dokumentacionit kryesisht për personat që janë antar në shërbimet
e tyre.
Hulumtime në internet – Mledhja e informatave nga artikuj të ndryshëm profesional në
të cilët janë realizuar shtjellime të ngjashme.
Krahasime vetanake me shembuj konkret – Përdorimi i metodologjisë së krasimit
ndërmjet SQL Server 2016 dhe Oracle 12cR2, me çrast janë realizuar krahasime në:
-

Insertimit masiv të të dhënave në kuadër të një tabele në njërën dhe në bazën tjetër

-

Selektimin i një pjese të të dhënave duke përdorur kushte të caktuara në njërën
dhe në bazën tjetër

-

Modifikimin e një pjese të të dhënave duke përdorur kushte të caktuara në njërën
dhe në bazën tjetër

-

Fshirjen e të dhënave duke përdorur kushte të caktuara në njërën dhe në bazën
tjetër
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5 KRAHASIME DHE REZULTATE
Bazuar në deklarimin e problemit dhe metodologjinë e përdorur, në kuadër të këtij
kapitulli do të shtjellojmë secilën qështje të listuar dhe bazuar në krahasimet në vijim do
të nxjerrim disa rezultate për mundësitë e ofruara si nga SQL Server 2016 ashtu dhe nga
Oracle 12cR2.

5.1 Karakteristikat e të dy software-ve

Në kuadër të karakteristikave të të dy software-ve, me poshtë janë paraqitur tiparet
kryesore të SQL Server 2016 dhe Oracle 12cR2 si dhe krahasimi ndërmjet tyre.

Figura 1. Microsoft SQL vs Oracle Database

5.1.1

Tiparet e Microsoft SQL Server

Tiparet e Microsoft SQL Server janë:
•

Përkrahë veglat: SQL Server Profiler, BI, SQL Server Management Studio, Database
Tuning Advisor

•

Ofron dokumentacion dhe përkrahje në kohë reale
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•

Ofron mundësi të avancuar të personalizimit për mapim të tipeve të të dhënave, fshirje
dhe riemërim të objekteve

•

Shfaq gabimin dhe mesazhet paralajmëruese për migrimin në dritaren e progresit
(Displays error, and warning messages about the migration in a progress window)

•

Një mjedis të vetëm, të integruar për menaxhimin dhe autorizimin e bazës së të
dhënave

•

Dialogët e ndryshueshëm lejojnë qasjen në shumë vegla kur dialogu është i hapur
(Resizable dialogs allow access to multiple tools when a dialog is open)

•

Monitorimin e aktiviteve me filtrim dhe rifreskim automatik

•

Importimi dhe eksportimi nga SQL Server Management Studio

5.1.2

Tiparet e Oracle 12cR2

Tiparet e Oracle 12cR2 janë:
•

Lehtësia e rikuperimit të të dhënave kur krahasohet me bazat e të dhënave

•

Sistemi RDMS lehtë mund të trajtojë sasi të mëdha të të dhënave

•

Ju lejon të ndryshoni plantforat në çdo kohë

•

Mundëson strategji të shkallëzimit (Gives the option for scale-up and scale-out
strategies)

•

Mundëson riekzekutimit në ambient testues të ngarkesave aktuale të punës duke
përfshirë shfrytëzuesin aktiv dhe sasinë e ngarkesave të punës

•

Mbështetje për hardware dhe teknologjitë e virtualizimit të sistemit operativ specifik

•

Siguron VMWare mbështetje për ambient testues dhe punues SAP

•

Nëse baza primare e të dhënave bëhet e padisponueshme, baza e të dhënave në pritje
mund të veproj si bazë primare e të dhënave

•

Mund të përdoret për lexim-shkrim, raportim, testim, kopje rezervë, duke zvogëluar
ngarkesën në bazën primare të të dhënave

•

Përpunim i pandërprerë për përdoruesit e që eliminon nevojën për shkrim manual
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5.1.3

Diferenca ndërmjet SQL Server dhe Oracle

Bazuar në tiparet e lartcekura të SQL Server dhe Oracle 12cR2, në kuadër të tabelës së
mëposhtme janë paraqitur diferencat ndërmjet të dy software-ve.

Tabela 1. Diferencat ndërmejt SQL Server 2016 dhe Oracle 12cR2
Parametrat
Kompania amë
Sintaksa
Shkarkimi

Platformat e
përkrahura

Gjuha
Programimi i punës
(Job scheduling)

MS SQL Server
Në pronësi të Mircrosoft
Corporation

Oracle
Në pronësi të Oracle
Corporation

Sintaksa më të thjeshta dhe të
lehta
Versioni i vlerësimit 120 ose 180
ditësh është në dispozicion në
www. Micrsoft.com/sqlserver

Sintaksë komplekse dhe
më efikase
Verzioni me burim të
hapur mund të
shkarkohet nga
otn.oracle.com
Mund të përdoret në një
numër të madh të
platformave të
ndryshme
PL/SQL
Përmes Oracle
Scheduler ose OEM

Mund të instalohet vetëm në
platformën Windows. Verzioni
2017 mund të instalohet në
Linux
Transact SQL ose T-SQL
Përmes SQL Server Agent

Bitmap indekset

Nuk ofrohet

Optimizimi i
pyetësorit

Nuk ofrohet

Trigerët
Mbështetje dhe
zgjidhje te
problemeve

Kthimi prapa (Roll
back)

Bazuar në funksione dhe
çelësa të kundërt
Përdor ‘Star’ optimizim
të pyetësorit

Zakonisht përdoren “after”
trigerët

Përdoren “before” dhe
“after” trigerët

Siguron shëmine teknike,
përshkrime të gabimeve (bug
descriptions), skripta, patch-a,
dhe shkarim të tyre pa kosto
shtesë
Nuk lejohet në procesim të
transaksionit

Përkrahje në thirrje me
kosto shtesë për çdo
mbështetje

Kthimi prapa lejohet
gjate procesimit të
transaksionit
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Qasje të
njëkohshme

Qasja e njëkohshme nuk lejohet
kur shkruesi është në proces e
që e rritë kohën e pritjes

Ndryshimi i vlerës

Vlerat janë të ndryshuara edhe
para kryerjes së procesit
(commit)
Përdor metodën e bllokimit të
rreshtit ose faqes. Asnjëherë nuk
lejon leximin përderisa faqja
është e bllokuar

Metoda

Trajtimi i gabimit

Ndërhyrja njerëzore

Ekzekutimi paralel

Mbështetje
automatike

Skemat (Schemas)

Ekzekuton secilën komandë veç
e veç, kështu që do të jetë mjaft
e vështirë për të bër ndryshime
nëse haset ndonjë gabim gjatë
procesit
Ndjek ndarjen globale të
kujtesës. Pra, më pak ndërhyrje
të administratorit të bazës së të
dhënave

Deklaratat INSERT, UPDATE,
DELETE ekzekutohen në mënyrë
serike
SQL upgrade advisor është në
dispozicion për automatizim

Skemat brenda secilës bazë të të
dhënave

Mbrojtje

Hyrjet e vërtetuara në nivel të
instances dhe në nivel të bazës
së të dhënave

Aftësia e ndarjes
(Shareability)

Çdo bazë e të dhënave ka
skedarin e vet të paanshëm të
diskut në server

Qasja e njëkohshme
është e lejueshme me
ç’rast koha e pritjes në
përgjithësi është e vogël
Vlerat nuk ndryshohen
para kryerjes së procesit
(commit)
Përdor kopje të të
dhënave kështu që
mundëson leximin e të
dhënave origjinale gjatë
kohës së modifikimit
Trajton çdo lidhje të re
të bazës së të dhënave
si një transaksion të ri

Ndjek alokimin dinamik
të kujtesës.
Administrator i bazës së
të dhënave duhet të
ndërhyj më tepër. Pra,
shanse më të larta për
gabime njerëzore.
Deklaratat INSERT,
UPDATE, DELETE dhe
MERGE ekzekutohen në
mënyrë paralele
Ndihmësi për upgrade
të bazës së të dhënave
është në dispozicion për
automatizim
Shumë skema në
instance
Përdorues i vërtetuar
pëmes kredencialeve të
bazës së të dhënave dhe
roleve të sistemit
operativ (OS)
Të gjitha objektet e
bazës së të dhënave
janë të grupuara në
bazë të skemës. Grupimi
i nëngrupeve të
objekteve të bazës së të
dhënave dhe të gjitha
objektet e bazës së të
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Kopjet rezervë

Lejon kopje rezervë të plotë, të
pjesshme dhe rritëse

Mirëmbajtja

Tabela zakonisht me indekse të
ruajtura të organizuara

dhënave janë të
shpërndara (shared)
ndërmjet të gjitha
skemave dhe
shfrytëzuesëve
Lejon kopje rezerë të
plotë, në nivel të
skedarit, rritëse dhe
diferenciale
Azhuron statistikat në
mënyrë automatike dhe
identifikon problemet e
SQL-it

Bazuar në tabelën numër një (Diferencat ndërmejt SQL Server 2016 dhe Oracle 12cR2),
më poshtë janë listuar diferencat kryesore dhe më të rëndësishme:
•

Oracle funksionon në një larmi platformash, ndërsa SQL Server mund të instalohet
vetëm në platformën Windows

•

Oracle mundëson optimizimin ‘Star’ të pyetësorëve përderisa SQL Server nuk e
mundëson

•

Në oracle vlerat nuk mund të ndryshohen para përfundimit të transaksionit (commit)
përderisa në SQL Server vlerat ndryshohen edhe para se të perfundohen

•

Oracle lejon kthimin në gjendjen e mëparshme përgjatë procesit të transaksionit
ndërsa SQL Serveri nuk lejon rikthimin në procesin e transaksionit

•

Oracle ofron shumë skema në nivel të instancës përderisa SQL Server ofron instanca
në nivel të bazës së të dhënave

•

Oracle lejon kopje rezerë të plotë, në nivel të skedarit, rritëse dhe diferenciale
përderisa SQL Server lejon kopje rezervë të plotë, të pjesshme dhe rritëse

•

Oracle përdor “before” dhe “after” trigerët përderisa SQL Server kryesisht përdor
“after” tigerët
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5.2 Përformancë më të mirë në manipulimin me të dhëna – SQL Server apo
Oracle Database?

Në kuadër të këtij kapitulli do të paraqesim procesin prej krijimit të bazës së të dhënave
deri tek popullimi me shënime masive dhe pastaj matja e përformancës gjatë manipulit
me të dhëna si për SQL Server 2016 ashtu dhe për Oracle 12cR2 dhe krejt në fund do të
paraqesim krahasimet në përformancë ndërmjet tyre.
Për matje sa më të saktë të performancës si të njërit softuer ashtu dhe të tjetrit, do të
përdoret databaza -> tabela me strukturë të njëjtë dhe në ambient të njëjtë. Për këtë do të
përdoret paisja me karakteristika si mëposhtë:
-

Lenovo ThinkPad E590

-

Sistemi operativ: Windows 10 Pro 64-bit

-

CPU: Intel Core i7-8565U

-

SSD: 256GB + 512GB

-

RAM: 8GB DDR4, 2400 MHz

5.2.1

Përformanca në manipulimin me të dhëna në SQL Server 2016

Përgjatë procesit të punës me SQL Server 2016 do të përdorim veglën SQL Server
Management Studio (SSMS) e që pasi të logohemi në të duket sikurse në figurën numër
2.
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Figura 2. SQL Server Management Studion (SSMS)

Për të parë bazat e të dhënave aktive në kuadër të instancës në të cilën jemi qasur, duhet
zgjeruar skendarin Databases sikurse në figurën numër 3.

Figura 3. Lista e bazave aktive të të dhënave

Siq mund të shihet në figurën 3, ne jemi të qasur në kuadër të instancës KSPR1WS404
dhe në kuadër të bazava të të dhënave aktive janë: ReportServer dhe
ReportServerTempDB.
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Në kuadër të të njëjtës insancë do të krijojmë bazën e re të të dhënave me emërtim
UBTSHM. Krijimi e saj mund ta bëjmë përmes dizajnerit ose pyetësorit. Sa për ilustrim
do t’i paraqesim të dy mënyrat.
Krjimi i bazës së re të të dhënave përmes dizajnerit bëhet duke klikuar me tastin e djatht
të miut në skedarin Databases dhe pastaj klikojmë me tast të majt të miut në opsionin
New Database... sikurse në figurën numër 4.

Figura 4. SSMS - Krijimi i bazës së re të të dhënave

Me këtë rast hapet dritarja për përcaktim të emrit të bazës së të dhënave dhe windows
path-et në të cilët do të krijohen Master Data File (MDF) dhe Log Data File (LDF) sikurse
në figurën numër 5.
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Figura 5. SSMS - Dritarja për përcaktimin e emrit dhe shtegun ku do të ruhen fajllat e bazës së
të dhënave

Pasi të kemi plotësuar të dhënat sikurse në figurën 5 dhe të kemi klikuar butonin OK, në
kuadër të SSMS do të paraqitet dhe baza e të dhënave e sapo krijuar sikurse është paraqitur
në figurën numër 6.

Figura 6. SSMS Lista e bazave aktive të të dhënave së bashku me bazën e sapokrijuar të të
dhënave
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Krijimi i bazës së të dhënave përmes pyetësorit bëhet duke hapur degëzimin Databases > System Databases, prej ku pastaj në kuadër të databazës sistemore master do të
klikojmë me tastin e djatht të mausit dhe pastaj me tastin e djath klikojmë opsionin New
Query sikurse në figurën numër 7.

Figura 7. SSMS - Krijimi i një pyetësori të ri

Në kuadër të pyetësorit të ri do të ekzekutojmë skriptën e mëposhtme duke përdorur tastin
F5 nga tastatura apo duke klikuar butonin Execute në SSMS.
USE [master]
GO
/****** Object: Database [UBTSHM]
Script Date: 30/05/2020 08:13:46 PM ******/
CREATE DATABASE [UBTSHM]
CONTAINMENT = NONE
ON PRIMARY
( NAME = N'UBTSHM', FILENAME = N'E:\UBTDB\UBTSHM.mdf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE =
UNLIMITED, FILEGROWTH = 65536KB )
LOG ON
( NAME = N'UBTSHM_log', FILENAME = N'E:\UBTDB\UBTSHM_log.ldf' , SIZE = 8192KB ,
MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 65536KB )
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 130
GO
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
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EXEC [UBTSHM].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
end
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET ANSI_NULLS OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET ANSI_WARNINGS OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET ARITHABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET AUTO_CLOSE OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET AUTO_SHRINK OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET DISABLE_BROKER
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET TRUSTWORTHY OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET RECOVERY FULL
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET DB_CHAINING OFF
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF )
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 60 SECONDS
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED
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GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET QUERY_STORE = OFF
GO
USE [UBTSHM]
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION = OFF;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET
LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION = PRIMARY;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET MAXDOP = 0;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET MAXDOP = PRIMARY;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET PARAMETER_SNIFFING = ON;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET PARAMETER_SNIFFING =
PRIMARY;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET QUERY_OPTIMIZER_HOTFIXES = OFF;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET QUERY_OPTIMIZER_HOTFIXES =
PRIMARY;
GO
ALTER DATABASE [UBTSHM] SET READ_WRITE
GO

Figura 8. SSMS – Pyetësori

Pas krijimit të bazës së të dhënave, procesi i mëtutjeshëm do të vazhdohet përmes
pyetësorëve.
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Fillimisht në kuadër të bazës së re të të dhënave hapim një pyetësor të ri përmes të cilit
do të krijojmë tabelat dbo.Students, dbo.Courses dhe dbo.Ranking me skriptën:
create table dbo.Students
(
Id bigint identity(1,1) not null,
[Name] varchar(50) not null,
Surname varchar(50) not null,
DateOfBirth date not null,
PlaceOfBirth varchar(50) not null,
CountryOfBirth varchar(50) not null,
PersonalNumber varchar(50) not null
)
create table dbo.Courses
(
Id bigint identity(1,1) not null,
Code varchar(10) not null,
[Name] varchar(50) not null,
ShortDescription varchar(2048) not null
)
create table dbo.Ranking
(
Id bigint identity(1,1) not null,
StudentId bigint not null,
CourseId bigint not null,
Ranking char(1) not null,
RankingShortDescription varchar(512) not null
)

Tabelat e sapo krijuara, duke përdorur veglën REDGATE SQL Data Generator, i
popullojmë me të dhëna masive me numër si në figurën 9.
-

Tabela Students - 1,000,000 rekorde

-

Tabela Courses – 30 rekorde

-

Tabela Ranking – 15,000,000 rekorde
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Figura 9. Redgate SQL Data Generator – Popullimi me të dhëna

Kontrollimi i tabelave në kuadër të numrit të rekordeve pas popullimit të të dhënave
përmes veglës REDGATE SQL Data Generator është paraqitur në kuadër të figurës
numër 10.

Figura 10. SSMS - Paraqitja e numrit të transaksioneve në kuadër të SSMS
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Pas kontrollave për numrin e rekordeve në kuadër të secilës tabelë në vazhdim do të
paraqes kontrollimin e performancën në kryerjen e veprime: select, insert, update dhe
delete para indeksimit të tabelave dhe pas indeksimit të tabelave.
Në kuadër të pyetësorit për select do të bëhet matja për selektimin në secilës tabelë veç e
veç, në kuadër të të gjitha tabelave së bashku si dhe në kuadër të të gjitha tabelave së
bashku për një student të caktuar.

Figura 11. SSMS - Mostra e të dhënave nga tabela dbo.Courses

Figura 12. SSMS - Mostra e të dhënave nga tabela dbo.Students

25

Figura 13. SSMS - Mostra e të dhënave nga tabela dbo.Ranking

Figura 14. SSMS - Mostra e të dhënave nga ndërlidhja e tabelave
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Figura 15. SSMS - Mostra e të dhënave për një rast të caktuar nga ndërlidha e tabelave

Në kuadër të pyetësorit për insert do të bëhet matja për insertimin e rekordeve në tabelën
dbo.Ranking duke u bazuar në numër personal (dbo.Students.PersonalNumber) të një
studenti të caktuar nga tabela dbo.Students për të gjitha kurset (tabela dbo.Courses) për
të cilat ende nuk është i notuar.

Figura 16. SSMS - Insertimi i një rasti të ri në tabelën dbo.Ranking

Në kuadër të pyetësorit për update do të bëhet matja e përformancës në kuadër të
modifikimit të fushës dbo.Ranking.RankingShortDescription të gjitha rekordeve nga
tabela dbo.Ranking duke u bazuar në numër personal të një studenti të caktuar
(dbo.Students.PersonalNumber).

27

Figura 17. SSMS - Modifikimi i një rasti ekzistues në tabelën dbo.Ranking

Në kuadër të pyetësorit për delete do të bëhet matja e përformancës për fshirjen e të gjitha
rekordeve nga tabela dbo.Ranking duke u bazuar në numër personal të një studenti të
caktuar (dbo.Students.PersonalNumber).

Figura 18. SSMS - Fshirja e një rasti ekzistues nga tabela dbo.Ranking

Pas matjes së përformancës në kryerjen e veprimeve select, insert, update dhe delete në
tabelat e pa-indeksuara, tutje krijojmë indeks-at e mëposhtëm dhe pastaj e kryejmë prap
të njëjtin proces të matjes së përformancës.
CREATE INDEX [IXNC_Ranking_StudentId_CI] ON [UBTSHM].[dbo].[Ranking]
([StudentId]) INCLUDE ([CourseId])
CREATE INDEX [IXNC_Ranking_StudentId] ON [UBTSHM].[dbo].[Ranking] ([StudentId])
CREATE INDEX [IXNC_Ranking_StudentId_Id_CI_R_RSD] ON [UBTSHM].[dbo].[Ranking]
([StudentId]) INCLUDE ([Id], [CourseId], [Ranking], [RankingShortDescription])
CREATE INDEX [IXNC_Ranking_StudentId_Id] ON [UBTSHM].[dbo].[Ranking]
([StudentId]) INCLUDE ([Id])
CREATE INDEX [IXNC_Students_PersonalNumber] ON [UBTSHM].[dbo].[Students]
([PersonalNumber])
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Pas krijimit të suksesshëm të indeksave bëjmë matjen në kuadër të pyetësorit për select
për selektimin në secilës tabelë veç e veç, në kuadër të të gjitha tabelave së bashku si dhe
në kuadër të të gjitha tabelave së bashku për një student të caktuar.

Figura 19. SSMS - Mostra e të dhënave nga tabela dbo.Courses pas indeksimit të tabelave

Figura 20. SSMS - Mostra e të dhënave nga tabela dbo.Students pas indeksimit të tabelave

Figura 21. SSMS - Mostra e të dhënave nga tabela dbo.Ranking pas indeksimit të tabelave
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Figura 22. SSMS - Mostra e të dhënave nga ndërlidhja e tabelave pas indeksimit të tyre

Figura 23. SSMS - Mostra e të dhënave për një rast të caktuar nga ndërlidhja e tabelave pas
indeksimit të tyre

Në kuadër të pyetësorit për insert do të bëhet matja për insertimin e rekordeve në tabelën
dbo.Ranking duke u bazuar në numër personal (dbo.Students.PersonalNumber) të një
studenti të caktuar nga tabela dbo.Students për të gjitha kurset (tabela dbo.Courses) për
të cilat ende nuk është i notuar.

Figura 24. SSMS - Insertimi i një rasti të ri në tabelën dbo.Ranking pas indeksimit të tabelave

Në kuadër të pyetësorit për update do të bëhet matja e përformancës në kuadër të
modifikimit të fushës dbo.Ranking.RankingShortDescription të gjitha rekordeve nga
tabela dbo.Ranking duke u bazuar në numër personal të një studenti të caktuar
(dbo.Students.PersonalNumber).
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Figura 25. SSMS - Modifikimi i një rasti ekzistues në tabelën dbo.Ranking pas indeksimit të
tabelave

Në kuadër të pyetësorit për delete do të bëhet matja e përformancës për fshirjen e të gjitha
rekordeve nga tabela dbo.Ranking duke u bazuar në numër personal të një studenti të
caktuar (dbo.Students.PersonalNumber).

Figura 26. SSMS - Fshirja e një rasti ekzistues nga tabelën dbo.Ranking pas indeksimit të
tabelave

Në tabelën numër 2 janë paraqitur rezultatet e përformancës në manipulim me të dhëna
para dhe pas krijimit te indeksave në kuadër të SQL Server 2016.

Tabela 2. SSMS - Koha e ekzekutimit para dhe pas indeksimit
Veprimi

Përshkrimi i veprimit

Select

Leximi i të dhënave nga
tabela dbo.Courses

Select

Leximi i të dhënave nga
tabela dbo.Students

Koha e
ekzekutimit para
indeksimit
(mm:ss)
00:00

Koha e
ekzekutimit
pas indeksimit
(mm:ss)
00:00

00:07

00:07
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Select
Select

Select

Insert

Update

Delete

Leximi i të dhënave nga
tabela dbo.Ranking
Leximi i të dhënave në
kuadër të të gjitha tabelave
së bashku
Leximi i të dhënave në
kuadër të të gjitha tabelave
së bashku për një student të
caktuar
Insertimi i rekordeve në
tabelën dbo.Ranking për një
student të caktuar
Modifikimi i përshkrimit në
tabelën dbo.Ranking për një
student të caktuar
Fshirja e të dhënave nga
tabela dbo.Ranking për një
student të caktuar

01:51

01:52

04:08

03:35

00:04

00:00

00:04

00:00

00:02

00:00

00:02

00:00

5.2.1. Përformanca në manipulimin me të dhëna në Oracle 12cR2

Në kuadër të këtij kapitulli, para fillimit të manipulimit me të dhëna, më poshtë është
paraqitur procesi i krijimit të bazës së të dhënave UBTSHM, bazë e cila do të përdoret në
vijim e që për ta krijuar është përdorur vegla Database Configuration Assistant (DCA) e
cila është instaluar gjatë instalimit të oracle.
Hapim veglën Database Configuration Assistant (DCA) dhe tek Database Operation
zgjedhim krijimin e bazës së re të të dhënave sikurse në figurën numër 27.
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Figura 27. Datanase Configuration Assistant (DCA)

Nga figura numër 27 klikojmë butonin Next me ç’rast kalojmë në hapin tjetër (Creation
Mode) në të cilën plotësojmë të dhënat sikurse në figurën numër 28.

Figura 28. DCA – Database Creation Mode

Vazhdojmë tutje duke klikuar butonin Next nga figura numër 28, me ç’rast na paraqiten
informatat sikurse në figurën numër 29.
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Figura 29. DCA – Summary (Përmbledhje)

Pastaj, pas klikimit të butonit Finish sikurse në figurën numër 29, paraqitet dritarja me të
dhëna sikurse në figurën numër 30 në të cilën duhet klikuar butonin Close dhe me këtë
përfundon procesi i krijimit të bazës së të dhënave.

Figura 30. DCA – Finish (Përfundimi)

Përgjatë procesit të punës me Oracle 12cR2 do të përdorim veglën Oracle SQL Developer
(OSD) e që pasi të logohemi në të duket sikurse në figurën numër 31.
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Figura 31. Oracle SQL Developer (OSD)

Sikurse është paraqitur në figurën numër 31, në anën e majtë të Oracle SQL Developer
kemi të listuara koneksionet që tashmë i kemi ruajtur e ku ne do të përdorim koneksionin
UBTSHM_sa.
Nga këtu e tutje, procesi do të vazhdohet përmes pyetësorëve. Në kuadër të pyetësorit të
hapur do të krijojmë tabelat Students, Courses dhe Ranking me skriptën:
CREATE TABLE Students
(
Id number NOT NULL,
Name varchar2(50 BYTE)) NOT NULL,
Surname varchar2(50 BYTE)) NOT NULL,
DateOfBirth date NOT NULL,
PlaceOfBirth varchar2(50 BYTE)) NOT NULL,
CountryOfBirth varchar2(50 BYTE)) NOT NULL,
PersonalNumber varchar2(50 BYTE)) NOT NULL,
CONSTRAINT PK_Students PRIMARY KEY
(Id)
);
CREATE SEQUENCE S_Students
START WITH 1
INCREMENT BY 1
CACHE 10;
CREATE OR REPLACE TRIGGER T_Students_Id
BEFORE INSERT
ON Students
REFERENCING NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
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if(:new.ID is null) then
SELECT S_Students.nextval
INTO :new.ID
FROM dual;
end if;
END;
ALTER TRIGGER T_Students_Id ENABLE;
CREATE TABLE Courses
(
Id number NOT NULL,
Code varchar2(10 BYTE)) NOT NULL,
Name varchar2(50 BYTE)) NOT NULL,
ShortDescription varchar2(2048 BYTE)) NOT NULL,
CONSTRAINT PK_Courses PRIMARY KEY
(Id)
);
CREATE SEQUENCE S_Courses
START WITH 1
INCREMENT BY 1
CACHE 10;
CREATE OR REPLACE TRIGGER T_Courses_Id
BEFORE INSERT
ON Courses
REFERENCING NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
if(:new.ID is null) then
SELECT S_Courses.nextval
INTO :new.ID
FROM dual;
end if;
END;
ALTER TRIGGER T_Courses_Id ENABLE;
CREATE TABLE Ranking
(
Id number NOT NULL,
StudentId number NOT NULL REFERENCES Students (Id),
CourseId number NOT NULL REFERENCES Courses (Id),
Ranking char(1 BYTE) NOT NULL,
RankingShortDescription varchar2(512 BYTE)) NOT NULL,
CONSTRAINT PK_Ranking PRIMARY KEY
(Id)
);
CREATE SEQUENCE S_Ranking
START WITH 1
INCREMENT BY 1
CACHE 10;
CREATE OR REPLACE TRIGGER T_Ranking_Id
BEFORE INSERT
ON Ranking
REFERENCING NEW AS NEW
FOR EACH ROW
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BEGIN
if(:new.ID is null) then
SELECT S_Ranking.nextval
INTO :new.ID
FROM dual;
end if;
END;
ALTER TRIGGER T_Ranking_Id ENABLE;

Siq mund të shihet në skriptën e përdorur për krijim të objekteve, për dallim nga SQL
Server ku është përdorur kolona ‘Id’ me numër rendor rritës (identity), në Oracle janë
përdorur sequencat përshkak se nuk ofrohet mundësia e përdorimit të funksionalitetit
identity.
Pas krijimit të tabelave dhe popullimin e tyre me të dhëna, në figurën numër 32 është
paraqitur rezultati i cili korrespondon me numrin e të dhënave të populluara në Oracle
SQL Developer.

Figura 32. OSD - Paraqitja e numrit të transaksioneve në kuadër të SSMS

Pas kontrollave për numrin e rekordeve në kuadër të secilës tabelë në vazhdim do të
paraqes kontrollimin e performancën në kryerjen e veprime: select, insert, update dhe
delete para indeksimit të tabelave dhe pas indeksimit të tabelave.
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Në kuadër të pyetësorit për select do të bëhet matja për selektimin në secilës tabelë veç e
veç, në kuadër të të gjitha tabelave së bashku si dhe në kuadër të të gjitha tabelave së
bashku për një student të caktuar.

Figura 33. OSD - Mostra e të dhënave nga tabela Courses

Figura 34. OSD - Mostra e të dhënave nga tabela Students

Figura 35. OSD - Mostra e të dhënave nga tabela Ranking
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Figura 36. OSD - Mostra e të dhënave nga ndërlidhja e tabelave

Figura 37. OSD - Mostra e të dhënave për një rast të caktuar nga ndërlidha e tabelave

Në kuadër të pyetësorit për insert do të bëhet matja për insertimin e rekordeve në tabelën
Ranking duke u bazuar në numër personal (Students.PersonalNumber) të një studenti të
caktuar nga tabela Students për të gjitha kurset (tabela Courses) për të cilat ende nuk është
i notuar.
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Figura 38. OSD - Insertimi i një rasti të ri në tabelën Ranking

Në kuadër të pyetësorit për update do të bëhet matja e përformancës në kuadër të
modifikimit të fushës Ranking.RankingShortDescription të gjitha rekordeve nga tabela
Ranking

duke

u

bazuar

në

numër

personal

të

një

studenti

të

caktuar

(Students.PersonalNumber)

Figura 39. OSD - Modifikimi i një rasti ekzistues në tabelën Ranking

Në kuadër të pyetësorit për delete do të bëhet matja e përformancës për fshirjen e të gjitha
rekordeve nga tabela Ranking duke u bazuar në numër personal të një studenti të caktuar
(Students.PersonalNumber).
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Figura 40. OSD - Fshirja e një rasti ekzistues nga tabela Ranking

Pas matjes së përformancës në kryerjen e veprimeve select, insert, update dhe delete në
tabelat e pa-indeksuara, tutje krijojmë indeks-at e mëposhtëm dhe pastaj e kryejmë prap
të njëjtin proces të matjes së përformancës.

CREATE INDEX IXNC_Ranking_StudentId_CI ON Ranking (StudentId, CourseId);
CREATE INDEX IXNC_Ranking_StudentId ON Ranking (StudentId);
CREATE INDEX IXNC_Ranking_StudentId_Id_CI_R_RSD ON Ranking (StudentId, Id,
CourseId, Ranking, RankingShortDescription);
CREATE INDEX IXNC_Ranking_StudentId_Id ON Ranking (StudentId, Id);
CREATE INDEX IXNC_Students_PersonalNumber ON Students (PersonalNumber);

Pas krijimit të suksesshëm të indeksave bëjmë matjen në kuadër të pyetësorit për select
për selektimin në secilës tabelë veç e veç, në kuadër të të gjitha tabelave së bashku si dhe
në kuadër të të gjitha tabelave së bashku për një student të caktuar.

Figura 41. OSD - Mostra e të dhënave nga tabela Courses pas indeksimit të tabelave

41

Figura 42. OSD - Mostra e të dhënave nga tabela Students pas indeksimit të tabelave

Figura 43. OSD - Mostra e të dhënave nga tabela Ranking pas indeksimit të tabelave

Figura 44. OSD - Mostra e të dhënave nga ndërlidhja e tabelave pas indeksimit të tyre
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Figura 45. OSD - Mostra e të dhënave për një rast të caktuar nga ndërlidhja e tabelave pas
indeksimit të tyre

Në kuadër të pyetësorit për insert do të bëhet matja për insertimin e rekordeve në tabelën
Ranking duke u bazuar në numër personal (Students.PersonalNumber) të një studenti të
caktuar nga tabela dbo.Students për të gjitha kurset (tabela Courses) për të cilat ende nuk
është i notuar.

Figura 46. OSD - Insertimi i një rasti të ri në tabelën Ranking pas indeksimit të tabelave

Në kuadër të pyetësorit për update do të bëhet matja e përformancës në kuadër të
modifikimit të fushës Ranking.RankingShortDescription të gjitha rekordeve nga tabela
dbo.Ranking duke u bazuar në numër personal të një studenti të caktuar
(Students.PersonalNumber).
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Figura 47. OSD - Modifikimi i një rasti ekzistues në tabelën Ranking pas indeksimit të tabelave

Në kuadër të pyetësorit për delete do të bëhet matja e përformancës për fshirjen e të gjitha
rekordeve nga tabela Ranking duke u bazuar në numër personal të një studenti të caktuar
(Students.PersonalNumber).

Figura 48. OSD - Fshirja e një rasti ekzistues nga tabelën Ranking pas indeksimit të tabelave

Në tabelën numër 3 janë paraqitur rezultatet e përformancës në manipulim me të dhëna
para dhe pas krijimit te indeksave në kuadër të Oracle 12cR2.
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Tabela 3. OSD - Koha e ekzekutimit para dhe pas indeksimit
Veprimi

Përshkrimi i veprimit

Select

Leximi i të dhënave nga tabela
Courses

Select

Leximi i të dhënave nga tabela
Students
Leximi i të dhënave nga tabela
Ranking
Leximi i të dhënave në kuadër
të të gjitha tabelave së bashku
Leximi i të dhënave në kuadër
të të gjitha tabelave së bashku
për një student të caktuar
Insertimi i rekordeve në
tabelën Ranking për një
student të caktuar
Modifikimi i përshkrimit në
tabelën Ranking për një
student të caktuar
Fshirja e të dhënave nga tabela
Ranking për një student të
caktuar

Select
Select
Select

Insert

Update

Delete

Koha e
ekzekutimit para
indeksimit
(mm:ss)
00:00

Koha e
ekzekutimit
pas indeksimit
(mm:ss)
00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:49

00:17

01:26

01:26

00:20

00:18

00:41

00:42

Bazuar në rezultatet e arritura gjatë përformancës në kuadër të SQL Server 2016 dhe
Oracle 12cR2, në tabelën numër 4 janë paraqitur rezultatet krahasuese. Duhet pasur
parasysh që tek pyetësorët për selektim të të dhënave në oracle rezultati i kthyer ka
përfshirë vetëm 50 rreshta e që është e natyrshme që të arrijmë më shpejt tek rezultati sesa
tek SQL Server ku janë paraqitur të gjithë rreshatat që kanë ekzistuar.

Tabela 4. SQL Server 2016 vs Oracle 12cR2 - Koha e ekzekutimit para dhe pas indeksimit
Veprimi

Përshkrimi i
veprimit

Select

Leximi i të
dhënave nga
tabela
Courses
Leximi i të
dhënave nga

Select

SQL Server Para
indeksimit
(mm:ss)
00:00

SQL Server Pas
indeksimit
(mm:ss)
00:00

00:07

00:07

Oracle Para
indeksimit
(mm:ss)
00:00

00:00

Oracle Pas
indeksimit
(mm:ss)
00:00

00:00
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Select

Select

Select

Insert

Update

Delete

tabela
Students
Leximi i të
dhënave nga
tabela
Ranking
Leximi i të
dhënave në
kuadër të të
gjitha
tabelave së
bashku
Leximi i të
dhënave në
kuadër të të
gjitha
tabelave së
bashku për
një student të
caktuar
Insertimi i
rekordeve në
tabelën
Ranking për
një student të
caktuar
Modifikimi i
përshkrimit
në tabelën
Ranking për
një student të
caktuar
Fshirja e të
dhënave nga
tabela
Ranking për
një student të
caktuar

01:51

01:52

00:00

00:00

04:08

03:35

00:00

00:00

00:04

00:00

00:49

00:17

00:04

00:00

01:26

01:26

00:02

00:00

00:20

00:18

00:02

00:00

00:41

00:42

5.3.Mundësi më të mira të llojeve të backup-eve – SQL Server apo Oracle
Database?
Në kuadër të këtij kapitulli do të paraqesim llojet e backup-ve në kuadër të SQL Server
2016 dhe Oracle 12cR2 si dhe do të shtjellojmë shkurtimisht secilin prej tyre.
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5.3.1. Llojet e Backup-eve në kuadër të Microsoft SQL Server
Në kuadër të SQL Server-it, tipet e backup-eve (kopjeve rezervë) janë si mëposhte:
•

Full database backup [5]
Krijon kopje të plotë rezervë të të gjithë bazës së të dhënave.

•

Differential backup
Krijon kopje rezervë të ndryshimeve të të dhënave që kanë ndodhur pas backup-it të
plotë të fundit të bazës së të dhënave. Në mënyrë që të bëhet restore gjendja e fundit
e bazës duke perfshirë dhe kopjen rezervë e ndryshimeve, atëherë duhet së pari të
bëhet restore kopja e plotë rezervë e fundit dhe pastaj kopja rezerë e ndryshimeve. Në
rast se kemi më tepër se një kopje rezervë të ndryshimeve atëherë restore duhet te
behet duke u bazuar prej rastit me të vjetër deri tek më i riu.

•

Transaction log backup
Krijon kopje rezerë të logave (informatave) të çdo ndryshimi të të dhënave. Kopja
rezervë e krijuar përmbanë log-at pas kopjes së fundit rezervë te logave. Në mënyrë
që të bëhet restore gjendja e fundit e bazës duke perfshirë dhe kopjen rezervë e logave,
atëherë duhet së pari të bëhet restore kopja e plotë rezervë e fundit, kopjet rezervë të
ndryshimeve dhe pastaj kopjet rezerë të logave. Në mënyrë që të mund të realizohet
kopja e tillë databaza duhet të veproj në modelet e rimëkëmbjes Full ose Bulk-logged.

Figura 49. Krijimi i kopjeve rezervë duke përdorur tri tipet e cekura më sipër [6]

•

Tail log backup
Krijon kopje rezervë të logave të cilët nuk janë të përfshirë në kuadër të kopjeve
aktuale rezerë. Në këtë mënyrë eliminohet mundësia e humbjes së shënimeve dhe
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ruhet ndërlidhja e logave. Në mënyrë që të mund të realizohet kopja e tillë databaza
duhet të veproj në modelet e rimëkëmbjes Full ose Bulk-logged.
•

Copy-only backup
Është lloji i veçantë i kopjes së plotë rezervë të bazës së të dhënave por që për dallim
kopja e plotë rezervë (full backup), ky lloj i kopjes nuk trajtohet si bazë për kopje
diferenciale apo te logave. Pra, ky lloj i kopjes nuk përfshihet ne zinxhirin e kopjeve
të bazës së të dhënave. Mund të realizohet vetëm në modelet e rimëkëmbjes Full ose
Bulk-logged.

•

Partial backup
Është njëri prej opsioneve më së paku të përdorura të krijimit të kopjeve rezervë. Edhe
pse të gjitha modelet e rimëkëmbjes e përkrahin kopjen e pjesëshme (partial backup),
zakonisht përdoret në modelin Simple. Në kuadër të komandës për krijim të kopjes së
pjesëshme mund të përdoret opsioni READ_WRITE_FILEGROUPS në mënyrë që
kopja të përjashtoj grupet e skedarëve që përdoren vetëm për lexim.

•

File backup
Krijon kopjen rezervë të një ose më shumë skedareve ose grupeve të skedareve. Mund
të ekzekutohet krijimi i vetëm një kopjeje rezervë në të njëjtën kohë. Veprimi i
kopjes së rezervës mund të përmbaj shumë skedarë por kjo rritë kohën e
nevojshme për kthim (recovery) nëse kemi për qëllim kthimin e vetëm një fajlli.
Kjo përshkak se duhet te lexohet e gjithë kopja rezervë.

5.3.2. Llojet e Backup-eve në kuadër të Oracle
Në kuadër të Oracle, krijimi i kopjes rezervë të bazës së të dhënave ndahet në kopje fizike
dhe logjike. Kopja fizike përdoret për kopjimin e skedarëve fizik të bazës së të dhënave,
përderisa kopja fizike përdoret për kopjim të të dhënave logjike (p.sh. tabelat procedurat
e ruajtura). [7]
Tipet e backup-eve (kopjeve rezervë) janë si mëposhte:
•

Whole database backup
Krijon kopje të plotë rezervë të të gjithë skedarëve të të dhënave (every datafile) si
dhe skedarit te kontrollit. Mund të realizohet në të dy modet, si në Archivelog ashtu
dhe në Noarchivelog. Në rast të përdorimit të modit Archivelog, atëherë mundësohet
krijimi i kopjeve rezervë të logave (redo log), në të kundërtën pamundësohet krijimi

48

i kopjeve rezervë të logave. Krijimi i kopjes së plotë rezerve është ose kopje rezervë
konsistente (consistent backup) ose jo-konsistente (inconsistent backup). Krijimi i
kopjes së plotë konsistente mund të bëhet vetëm në rastet kur baza e të dhënave
mbyllet (shut down) me opsionet normal, immediate ose transactional ose nëse baza
e të dhënave është vetëm për lexim (read-only). Se a është kopja zerervë konsistente
përcakton se a do te duhet te aplikoken redo logs pas restore-it të kopjes rezervë.

Figura 50. Mundësitë e krijimit i kopjes së plotë rezervë

•

Tablespace backup
Krijon kopje rezervë të skedarëve të të dhënave (datafiles) që përbëjnë tablespace-in
e përfshirë në kuadër të tablespace backup. P.sh. nëse tablespace shfrytezuesit
përmban skedarët e të dhënave 2, 3 dhe 4 krjimi i kopjes rezervë të tablespace
shfrytëzuesit do të krijoj kopje rezerë të skedarëve të të dhënave 2, 3 dhe 4.

•

Datafile backup
Shërben për krijimin e kopjes rezervë të një skedari të vetëm të të dhënave. Krijimi i
kopjes rezervë të skedarit të të dhënave është valid vetem në bazën e të dhënave në
modin Archivelog. Rasti i vetëm kur krjimi i kopjes rezerë të skedarit të të dhënave
është valid në bazën e të dhënave në modin Noarchivelog është kur:
o Çdo skedar i të dhënave ne tablesapce është kopjuar (backed up). Nuk mund
të bëhet restore i bazës së të dhënave.
o Skedarët e të dhënave janë vetëm për lexim ose në statusin offline-normal.

•

Control file backup
Krijimi i kopjes rezerë të skedarit të kontrollit është i një rëndësie të veçantë pasiqë
nuk mund të bëhet mount (përcaktimi i lokacionit të skedarëve të të dhënave të bazës
së të dhënave) si dhe hapja e bazës së të dhënave.
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•

Archived redo log backup
Krijon kopje rezervë të logave dhe janë të domosdoshëm në kuadër të restore-it të
kopjes së plotë jo-konsistente.
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6.

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Bazuar në rezultatet e dala në kuadër të pyetjeve të ngritura në kuadër të këtij punimi e
që janë:
-

Opsione më të mira të llojeve të backup-eve – SQL Server apo Oracle Database?

-

Mundesi më të mira të llojeve të backup-eve – SQL Server apo Oracle Database?

si dhe në bazë të karakteristikave të paraqitura të SQL Server dhe të Oracle Database,
konsideroj që veçoritë/dallimet kryesore dhe që duhet pasur parasysh janë:
Platoformat e përkrahura – Oracle gëzon përparësi ku përderisa Microsoft verzionet e
SQL Server, deri në verzionin (SQL Server 2016) që është përfshirë në kuadër të këtij
punimi, i ka ofuar vetëm për sistemin operativ Windows, Oracle në anën tjetër ka një
histori të gjatë të ofrimit të verzioneve të saja në kuadër të sistemeve operative Linux dhe
Windows si dhe mund të përdoret në sistemet tjera operative të bazuara ne Unix si Oracle
Solaris, IBM AIX dhe HP-UX.
Gjuha – SQL Server përdor gjuhën T-SQL, përderisa Oracle përdor gjuhën PL/SQL që
është më komplekse krahasuar me T-SQL.
Kontrolli i transaksionit – në mënyrë të parazgjedhur (by default) SQL Server ekzekuton
dhe kompleton çdo komandë në mënyrë individuale gjë që e bënë të vështirë ose të
pamundur kthimin prapa në rast se haset ndonjë gabim përgjatë procesit. Në anën tjetër,
Oracle e trajton si transaksion të ri çdo lidhje të re në kuadër të bazës së të dhënave e që
për të gjithë pyetësorët që ekzekutohen në kuadër të transaksionit të ri ndryshimet kryhen
vetëm në memorje deri në momentin kur ekzekutohet komanda commit gjë që ofron
fleksibilitet dhe ndihmesë në kontrollim të gabimit.
Si përfundim, edhe pse ka disa veçori/dallime ndërmjet bazës së të dhënave në SQL
Server dhe në Oracle, përjashtuar kujdesin që duhet pasur parasysh për sistemin operativ
që kemi, konsideroj që cilado prej tyre që zgjedhet për përdorim, mund të përdoret për
pothuajse të njëjtën punë sikurse tjetra.
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